INTRODUCTION
Knowledge of animal numbers is a prerequisite to rational game management and several techniques for censusing ungulates are in use. In the northern hemisphere tracking in snow is a frequently used technique (Koivisto, The purpose of the present study was to compare a drive census, tracking around subsequently driven aireas, and track counts along a transect as techniques for censusing red deer, roe deer, and wild boar in a forest habitat.
EXPERIMENTAL PROCEDURES
Data were collected during 1971-1973 at five state forest districts: Józefów, Ko biór, Iława, Augustów, and Płaska. Procedures for tracking animals are described by Pucek et al. (1975) . Tracks were plotted on sketches to calculate the num ber of tracks crossing transect lines. The three census methods were analyzed by m ul tiple regression on a digital computer ODRA 1204 at the Polish Academy of Sciences, Warsaw.
RESULTS
The results of drives, tracking, and track counts along transects for the three species of ungulates are presented in The highest standard error of estimate (Sy = 4.06) was in tests with roe deer and the lowest (2.26) in tests with wild boar. As shown in table 2 there was a significant interaction between the census techniques and the various animal species. Tracking (x) provided a significant variable in the equation for red deer, whereas number of tracks (x3) was signifi cant in equations for roe deer and wild boar.
The regression of y upon xlt x2, x3, and xi indicated that the relation ship between drive and tracking counts was statistically significant for red deer (Table 3) . Therefore, the number of tracks per length of transect may be used as a conversion factor for estimating the number of red deer. A comparison of the multiple correlation coefficient (R = 0.529) with the simple correlation coefficient from xx (r = 0.522) indicates that x1 was the dominant factor among the three variables. Table 3 Results of the exam ination of regression of results of drives (Y) separately upon results of tracking (Xj), length of transect (x2), num ber of tracks (x3), and the quotient num ber of tracks/length of transect (x4). SE -standard error. Since the results of drives may depend upon the quotient: number of tracks (ar3)/length of transect (x2), the variable x4 t = x3/x2 was introduced into the multiple regression. However, its expected relationship with drive results was not significant. 4 
CONCLUSIONS
Basic research on the spatial organization of specific animal populations is needed before track counts can be reliably used as a census method for wild ungulates.
Track counts along transect offer promise as a census method for roe deer and wild boar. Przeprowadzono próbę porównania trzech sposobów inw entaryzacji liczebności jeleni, sarn i dzików, mianowicie: próbnych pędzeń, tropienia wokół przepędza nych powierzchni i liczenia tropów na tranzekcie. Do obliczeń użyto 35 prób dla jelenia szlachetnego, 39 prób dla sarny oraz 26 prób dla dzików. Zależności pomię dzy wynikam i trzech sposobów inw entaryzacji zbadano przy pomocy analizy re gresji wielokrotnej. Analiza regresji dowiodła, że w przypadku jeleni statystycznie istotna jest wyłącznie regresja wyników pędzeń od wyników tropień (Tabela 2), Oznacza to, że w przypadku tego zwierzęcia metoda tropień rokuje nadzieje na opracowanie przeliczników zbliżających jej wynik do rzeczywistego (Tabela 3). W równaniach regresji wielokrotnej dla sarny i dla dzika istotną zmienną okazała się liczba tropów na tranzekcie. Metoda liczenia tropów na tranzekcie może mieć, zatem, zastosowanie w stosunku do tych zwierząt.
Dotychczasowe próby oparcia inw entaryzacji liczebności zwierząt kopytnych na wynikach liczenia tropów na tranzekcie (F o r m o z o v, 1932; Tyson, 1952) utknę ły na problemie ustalenia przeciętnego dobowego zasięgu przemieszczania się zwie rząt. Problem u tego nie można rozwiązać bez przeprowadzenia podstawowych b a dań nad organizacją przestrzenną populacji zwierząt określonych gatunków.
